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ABSTRAKTI

Në këtë temë do të flasim për Cilësin e betonit dhe vetitë e betonit të njomë dhe të ngurtësuar, në veçanti për
betonin, komponentët e betonit, përparësitë dhe mangësit, vetitë e tij, si dhe për llojet e betonit, poashtu edhe për
rezistencën në shtypje.
Duke ditur që betoni është njëri ndër materialet më të përdorura në ndërtimin e strukturave, të cilat përditë e më
tepër po bëhen objekt i arritjeve shkencore në inxhinierinë e ndërtimit si në aspektin e lartësisë (etazhitetit), e po
ashtu edhe aplikimin e betoneve “të reja” speciale.
Fabrikave per prodhimie betonit si dhe mjetet e transportit si dhe koha maksimumi transportit betonit prej
fabrikes se betonit deri ne vendpunisht si dhe prodhimi i betonit Brenda ne vendpunisht ku kerkohet me kapacitet
te vogel.
Betoni përdoret në: ndërtime të larta, në ndërtime të ulëta, objekte hidroteknike etj.
Punimi i realizuar bazohet në lëndët: Materiale ndërtimore dhe Teknologjia e Betonit.
Fjalë kyçe: betoni, rezistenca në shtypje, hidratimi, raporti w/ç, përcaktimi i klasës së betonit, çimentoja,
Transportimi i betonit, Ekzaminimi i ujit, Agregat, Aditivët etj.

I

ABSTRACT

In this subject we will talk about quality of concrete and properties of green hardened concrete, in particular
about concrete, components of concrete, advantages and disatvantages of concrete, concrete properties, and the
kinds of concrete, Also about compressive strength in concrete.
Knowing that concrete is one of the most used materials for building structures, which every day are becoming
the object of scientific achievements in civil engineering both in terms of height, as well as in the application of
new special concretes.
Kactorys that produce concrete and transport equipments, and the maximum time from the factory of concrete
to the workplace where is required with low capacity.
Concrete is used in : high construction and low construction, and in hydrotechnical facilities. etc.
The work is based on the following subjects: Construction Materials and Concrete Technology.
Keywords: concrete, compressive strength, hydration, w / ç ratio, determination of concrete class, cement,
Concrete transportation, Water examination, Aggregates, Additives etc.

II

MIRËNJOHJE / FALËNDERIME

Falënderoj gjithë stafin akademik të kolegjit UBT të cilët bënë një punë të mrekullueshme dhe që më shtyen
drejt zhvillimit tim intelektual në fushën e Inxhinierisë së Ndërtimit. Falënderimi u dedikohet profesorëve të cilët
nuk kursyen kohën në parashtrimin dhe zgjidhjen e problemeve në lëmi të ndryshme, e në veçanti profesorit të
nderuar: Dr.Sc. Muhamet Ahmeti, i cili përkundër angazhimeve të shumta gjeti kohë të kontribuojë në këtë
punim.
Falënderimi ju dedikohet të gjithë kolegëve të cilët njoha në kolegj dhe të gjithë shokëve që bashkëpunuam në
harmoni dhe me mirëkuptim.
Falënderimi i dedikohet edhe familjes te cilët gjatë këtyre viteve të studimeve me dhuruan shumë dashuri dhe
përkrahje morale dhe financuan studimet e mia.

III

PËRMBAJTJA
ABSTRAKTI ........................................................................................................................... I
ABSTRACT ........................................................................................................................... II
MIRËNJOHJE / FALËNDERIME ..................................................................................... III
LISTA E FIGURAV ............................................................................................................. VI
LISTA E TABELAVE ....................................................................................................... VIII
FJALORI I TERMAVE .................................................................................................... VIII
1. HYRJA ................................................................................................................................. 1
2. SHQYRTIMI I LITERATURËS ........................................................................................ 3
2.1. Përparësitë e mangësitë betonit ndaj materialeve tjera ..................................................................... 5
2.2. Cimentoja............................................................................................................................................. 6
2.3. Agregatii............................................................................................................................................... 7
2.3.1. Agregati natyror ........................................................................................................................... 7
Agregati i grimcuar ................................................................................................................................ 8
2.4. UJI (H2O) ............................................................................................................................................. 9
2.4.1. Ekzaminimi i ujit .......................................................................................................................... 9
2.4.2.Marrja e kampionëve për përcaktimin e cilësisë së ujit ............................................................. 10
2.5.Aditivët ............................................................................................................................................ 11

3. DEKLARIMI I PROBLEMIT-PROJEKTI I BETON DHE TRANSPORTI ............... 13
3.1.Vetitë e përzierjes së betonit të freskët .............................................................................................. 14
3.1.1.Ekzaminimi i konsistencës së betonit të freskët .......................................................................... 16
3.2.

Raportet e përzierjes së betonit .................................................................................................... 20

3.2.1. Sasia e nevojshme e çimentos për përgatitjen e betonit ........................................................... 20
3.2.2. Sasia e nevojshme e ujit për përgatitjen e betonit ................................................................... 22
2.2.3. Sasia e nevojshme e agregatit për përgatitjen e betonit .......................................................... 24
3.4.Përgatitja dhe kontrrollimi i prodhimit të betonit ............................................................................ 26
3.5. Transportimi i betonit ....................................................................................................................... 29
3.6.Vendosja / shtruarja e betonit ............................................................................................................ 33
IV

3.7. Kujdesi ndaj betonit të vendosur ...................................................................................................... 39

4. METODOLOGJIA .......................................................................................................... 42
4.1 Testimi rezistenca e betonit ..................................................................................................................................... 43

5. REZULTATA E ARRITURA ......................................................................................... 51
6. REKOMANDIMET DHE PËRFUNDIMET ................................................................. 53
4. REFERENCAT ................................................................................................................ 55

V

LISTA E FIGURAV
Fig.1a)Mbetjet nga ndërtimet në Egjipt

Fig,1 b) Koloseumi në Romë ............................................ 4

Fig. 2.Fabrika e specializuar per prodhimin e çimentos..................................................................................... 6
Fig.3. Portland-klinker i çimentos..................................................................................................................... 7
Fig.4. Agregati i lumit ...................................................................................................................................... 8
Fig.5. Agregati i grimcuar ................................................................................................................................ 8
Fig. 6. Shtimi i aditivëve në masën e betonit menjëherë para betonimit .......................................................... 12
Fig. 7. Pajisja për ekzaminimin ekonsistencës të çimentos me shpërndarje ..................................................... 17
Fig. 8. Pajisja për ekzaminimin e çimentos me metodën e shtresimit .............................................................. 18
Fig. 9.Trupi i kampionit për ekzaminimin e konsistencës së betonit ................................................................ 19
Fig.11. Fabrika stacionare për beton

Fig.12 Fabrika mobile për beton ...................... 27

Fig.13.mikserë me kapacitet të vogël deri 20 m3 / h ....................................................................................... 27
Fig.14. Mikserë me kapacitet të mesëm 50 m3 / h .......................................................................................... 28
Fig.15.Mikserë me kapacitet të madh deri 100m3 / h ...................................................................................... 28
Fig.16.Mikserë me kapacitet shumë të madh më tepër se 100 m3 / h .............................................................. 28
Fig.17. dhe Fig.18.Silobusët . ......................................................................................................................... 30
Fig.19.Damperë dhe Fig.20.kamionë-kiperë .................................................................................................. 31
Fig.21.karroca e dorës me një rrotë;................................................................................................................ 31
Fig.22.karroca e dorës me dy rrotë-japanerë ; ................................................................................................. 31
Fig.23,enë të posaçme të çelikut-kibla, më shpesh me vëllim prej m3;............................................................ 31
Fig.24.vagonë ;............................................................................................................................................... 31
fig.25Transportierë në formë të shiritave. ....................................................................................................... 31
Fig.26. pompat fikse

Fig.27. pompat e montume ne kamjon ..................................................... 32

Fig.28. Pompa fikse për beton

Fig.29. Pompa mobile për beton ............................................................... 33

Fig.30 Betoni i shtyllave / kolonave me përdorim të pajadeve / pjerrtëzave .................................................... 34
Fig.32.Vibratorë sipërfaqësor ......................................................................................................................... 35
Fig. 2.28.33. vibratorë të thellësive ................................................................................................................. 36
Fig. 34.Ngjeshja e betonit me vibratorë .......................................................................................................... 37
Fig.35.Tavolina vibruese (dridhëse). .............................................................................................................. 38
Fig.36.а) Përpunimi përfundimtar i betonit me vegla të dorës ......................................................................... 38
Fig.36 b) Makina për rrafshimin e betonit....................................................................................................... 39
Fig.37 Marrja e mostrave ............................................................................................................................... 43
VI

Fig.38.Minimum dy shtresa ............................................................................................................................ 43
Fig.39. Rrafsho mirë sipërfaqen,Ruaji dhe mirëmbaji mirë mostrat,nga to “varet “ cilësia e betonit ............... 44
Fig 40.Vendosja te dhenave te mostres ........................................................................................................... 44
Fig. 41. Mostrat për ekzaminim të betonit ..................................................................................................... 45
Fig. 42. Kallëpt përfitimin e kubeve provuese ................................................................................................ 46
Fig. 43. а) Mundësitë për shkatërrimin e kubeve prej betonit .......................................................................... 47
Fig. 43. b) Pajisje për ekzaminimin e qëndrueshmërisë në shtypje .................................................................. 48
Fig. 44.Rrezulltatet e arritura te mostres mbas 7 dite ...................................................................................... 51
Fig 45 Rrezulltatet e arritura te mostres mbas 28 dite ..................................................................................... 52

VII

LISTA E TABELAVE
TABELËN 1. Konsistenca e betonit në varësi nga masa e shtresimit / ulja me dridhje ....................................... 20
TABELA 3. Sasia e përgjithshme e çimentos dhe kokrrave të agregatit më të vogla se 0.25 mm për betone nga
kategoria B II.......................................................................................................................................... 21
TABELA 4 Sasia e nevojshme e çimentos, ujit dhe agregatit në beton .............................................................. 25
TABELA 5. Koha maksimale orientuese për transport të betonit ...................................................................... 29
TABELA.6.Rrezja e veprimit (Rd) zako- nisht varet nga diametri i gjilpërës (φ󠆿)............................................... 36
TABELA 7. Raportet e qëndrueshmërive gjatë vjetërsive të tjera të betonit ....................................................... 50

FJALORI I TERMAVE

UBT- Universiteti për Biznes dhe Teknologji,
SCC- betonet vetëngjeshëse,
H2O- uji,
W- uji,
Ç- çimento,
R- rëra

VIII

1.HYRJA

Betoni është rrjedhim i kërkesave për një material ndërtimi te lire dhe me aftësi mbajtëse te larte me te cilin
do te ndërtohet shpejte dhe me një jetëgjatësi te konsiderueshme. Kushti si material i lire dhe për ndërtim te
shpejte me kohen është arrite, mirëpo kushti i dyte i jetegjatesise ende nuk është plotësuar, ne krahasim me
materialet paraprake si guri, qeramika etj. Për këtë edhe sot kërkesë e kohës është përmirësimi i kësaj vetie
te rëndësishme, qe barazohet me parametrat tjerë nga te cilet varet edhe stabiliteti i objekteve.
Kualiteti i betonit, e vecanarisht i komponentëve (materialeve) perberse te betonit varet nga shume faktorë,
e nder t’a edhe kontrollit te kualitetit. Te gjithë pjesëmarrësit ne projektimin, prodhimin dhe vuarjen ne
vepër te betonit duhet mire t’i njohin komponentët përbërëse e me këtë edhe vete betonin ashtuqe rezultatet
dalëse te jene ato te priturat.
Po ashtu njohja ndërlidhet edhe me procesin teknologjik te komponentëve dhe te vete betonit si material.
Betoni është si fidani, qe duhet ofruar te gjitha kushtet , per nje rritje te mire dhe trup te qëndrueshëm, qe
edhe do te ketë fryte te shëndosha.
Dështimi ne beton ne rastet e shumta eshte pasoje e një apo me shume dështimeve si ne komponentët
përbërëse e poshtu edhe ne ndonjë faze te procesit teknologjik te prodhimit te betonit.
Dallimi ne mes betonit kualitativ dhe atij jo kualitativ, qëndron ne njohjen apo mosnjohjen e faktorëve qe
marrin pjese ne procesin teknologjik nga komponentët e betonit, projektimin, prodhimin, vuarjen ne vepër
dhe gjithë veprimet pasuese.
Teknologjia e betonit, si lëmi, ngërthen ne vete gjithë parametrat ndikues ne betonin si material ndërtimi
duke filluar nga komponentët përbërëse, projektimin, transportin, vuarjen ne vepër, mirëmbajtjen dhe
kontrollin e kualitetit te betonit te njome dhe atij te ngurtësuar.
Te përdoresh çelikun si material ndërtimi ,d.m.th. ke te besh me materialin i cili ehte prodhuar ne kushte te
kontrolluara ne te gjitha fazat, si dhe vetitë e tij te kontrolluara ne laboratorë dhe te dëshmuara me certifikate.
E detyre e inxhinierit ne kantiere është bashkimi i elementeve ne konstruksion.
Ndërsa rasti është krejtësisht ndryshe me betonin.
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Qëndron fakti se çimentoja është e prodhuar dhe e kontrolluar ne fabrike, si dhe kjo dëshmohet me
certifikate, por nuk është çimentoja komponentë e vetme përbërëse e betonit.
Atëherë , agregati si komponentë me pjesëmarrje me te madhe ne beton , vështirë qe mund te jete nen një
kontrolle te rrepte laboratorike, e kjo te dëshmohet çdo here me certifikate, ngase kemi një mori faktorësh
qe e pengojnë këtë.
Mbi te gjitha ndryshimi qëndron se rezultati dalës I përzierjes se komponentëve është ne varshmeri te
drejtpërdrejte te faktorit njeri, dhe atë ne disa faza: projektimi, prodhimi, transporti, vuarja ne vepër,
mirëmbajtja etj.
Kjo edhe është veshtersia, qe kërkon rritjen e kontrollit te betonit net e gjitha fazat. Mirëpo nuk mund te
thuhet se: është shume e vështirë (e pamundur) te prodhohet beton kualitativ.

2

2.SHQYRTIMI I LITERATURËS

Zhvillimi historik i betonit dhe betonit të armiruar
Betoni si material ndërtimor ka qenë i njohur qysh shumë më herët për çka dëshmojnë shumë objekte në të
gjitha skajet e rruzullit tokësor. Qysh egjiptasit dhe grekët e vjetër (fig. 1a,b) i kanë njohur vetitë hidraulike
të përzierjes e cila fitohet nga argjila e pjekur dhe gëlqerja. Me këtë mjet lidhës kanë fituar një lloj të betonit.
Diçka formë më e përsosur e betonit haset më vonë tek romakët e vjetër të cilët kanë shfrytë- zuar hi dhe
argjilë
të pjekur. Në këtë periudhë janë të ruajtura disa objekte siç janë koloseumi romak, teatri në Pompejit etj.
Pas shkatërrimit të Perandorisë Romake, në një periudhë mjaftë të gjatë nuk është shë- nuar ndonjë për
parim në përsosshmërinë e betonit.
Zhvillimi bashkëkohor i betonit dhe konstruksionet të ndërtuara nga betoni, fillon kur Espdin (Aspdin),
ndërtimtar nga Lids (Leeds), i cili në vitin 1824 e ka zbuluar çimenton – portland.
Ai fitohet me pjekjen dhe bluarjen e gëlqeres dhe argjilës dhe me përmirësime të vogla kjo tek- nologji e
prodhimit shfrytëzohet edhe sot.
Përpjekjet e para për përforcim-armirim të elementeve të betonit janë bërë në Francë kur Llam- bo (Lambot)
në vitin 1848 kanë ndërtuar barkë, kurse Monie (Monier) në vitin 1849 kanë ndërtuar sak- si për lule, prej
llaçit të çimentos me armaturë nga rrjeta prej çeliku. Përforcimi i elementeve nga betoni Lambot dhe Monier
e kanë bërë pa kurrfarë llogaritje, sipas ndjenjës, prandaj kanë bërë edhe gabime.
Bazat e para për llogaritje teorike të elementeve nga betoni i armuar i ka dhënë Kenen (Koenen) në vitin
1887. Prej atëherë deri më sot për periudhë prej rreth 100 viteve, numër i madh i hulumtues- ve përherë i
përsosin metodat për llogaritje, duke bërë numër të madh të hulumtimeve teorike dhe eksperimentale. Si
rezultat i metodave të përkryera për llogaritje, përvojës së ndërsjellë zmadhohet edhe besimi te betoni i
armuar si material ndërtimor. Ndërtuesit prej tij kanë realizuar pa numër objekte impozante të sigurta dhe
stabile siç që janë: ndërtesa shumë katesh të larta (objekti më i lartë nga betoni i armuar në botë është një
hotel në Pjongjang R.D e Koresë prej 120 katesh), ura me trarë me diapazon edhe mbi 200 metra, ura me
harqe me diapazon më të mëdha se 400 metra, kulla televizive dhe të tjerë me lartësi mbi 500 metra etj.
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Fig.1a)Mbetjet nga ndërtimet në Egjipt

Fig,1 b) Koloseumi në Romë

2.1.karakteristikat themelore të betonit si material ndërtimor dhe zbatimi i tij në ndërtimtari
Agregati është komponenti më i përfaqësuar në masën e përgjithshme të betonit (70-80%). Si- pas vetive
fizike dhe kimike të tij ai nuk është material inert për arsye se ka ndikim në vetitë e betonit. Për përgatitjen
e betonit shfrytëzohet agregat me prejardhje të ndryshme – natyrore dhe artificial, siç janë:
Agregat natyror (rërë, çakall dhe grimca / kokrra);
Agregat i grimcuar ose i bluar, i fituar me grimcim të shkëmbinjve monolit ose të palidhur;
Agregat artificial i fituar nga materiale të mbetura të ndryshme dhe prodhime –nus (anësore)
industriale (mbeturina nga druri, zgjyra, perlit i ekspanduar, materiale vullkanike etj.);
Agregate speciale, siç janë: kermaziti, perliti i ekspanduar, materiale me fije të ndryshme etj.
Mjetet lidhëse kanë për detyrë t’i lidhin pjesët nga agregati në një komponent të tërësishme. Si mjet lidhës
mund të shfrytëzohen të gjitha llojet e çimentos, gëlqeres ndërtimore, gipsit, asfaltit, lloje të ndryshme të
polimerive e tjera.
Aditivët paraqesin shtesa të veçanta me të cilat mund të përmirësohen disa veti të betonit të freskët dhe të
ngurtësuar siç janë përpunueshmëria, vendosshmëria-shtruarja e betonit, pa depërtu- eshmëria e ujit etj.
Vetit e betonit varen nga të gjitha pjesët përbërëse të tij, nga sasia, lloji dhe cilësia e atyre pjesë- ve, si edhe
nga kushtet e transportit, vendosja- shtruarja dhe kujdesja për betonin.
Në varësi nga masa vëllimore / kubike e realizuar, betoni ndahet në:
Betone të lehta - me masë vëllimore më të vogël se 1800 kg / m3;
Betone të thjeshta (normale) – me masë vëllimore 1800 - 2500 kg / m3;
4

Betonet e rënda - me masë vëllimore më të madhe se 2500 kg / m3;
Betoni si material ndërtimor veçohet me qëndrueshmëri të jashtëzakonshme të lartë ndaj sh- typjes dhe
qëndrueshmëri të vogël ndaj tërheqjes. Për shkak të vetive të cekura mund të zbatohet për realizimin e
konstruksioneve në të cilat mbizotërojnë nderjet në shtypje siç janë: themele, disa lloje të mureve
mbështetëse dhe shtylla, blloqe për muratim etj.
Në elementet në të cilat paraqiten edhe nderjet në tërheqje që është rast i shpeshtë në pra- ktikë në zonën e
tërheqjes vendosen shufra prej çeliku (armaturë). Kështu elementet prej betonit të armuara të përforcuara
mund të pranojnë ngarkesa dhjetë herë më të mëdha. Materiali i cili fitohet me gërshetim të betonit dhe
armaturës quhet beton i armuar dhe prej tij mund të realizohen konstruksi- one të objekteve nga ndërtimi
i lartë, objekte hidroteknike, ura, tunele, elektrana nukleare, silose etj.
Me plotë të drejtë mund të themi se mundësitë të cilat i japin betoni dhe betoni i armuar janë të pakufishëm
dhe interesi për ta në të ardhmen do të jetë ende më i madh.
2.1. Përparësitë e mangësitë betonit ndaj materialeve tjera
Si përparësi më të rëndësishme të betonit dhe betonit të armuar në raport të materialeve të tjera ndërtimore
mund të ceken:
Çmimi relativisht i lire (meqenëse i lire është agregati);
Aftësia e betonit qe te marr forma te dëshirueshme deri sa është ne
gjendje te njome dhe te njëjtën forme ta ruaj edhe me vone (kur
hiqen pahite);
Aftësi mbajtëse –rezistencë ne shtypje relativisht te mirë ;
Qëndrueshmëria ndaj zjarrit , gjegjësisht temperaturave te larta ;
Rezistence e konsiderueshme ndaj veprimit te rrethinës (agresivitetit),
p.sh. ndaj korrozionit;
Jetëgjatësia e shfrytëzimit pa ndonjë nevoje te mirëmbajtjes (sidomos
sot kur prodhohen betone me performansa te larta);
Teknologjia e punës me e lehte .

Krahas këtyre anëve të mira, ekziston edhe një numër i caktuar i mangësive të betonit, siç janë:
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Masa e rende , qe ndërlidhet me dimensionet e prerjeve , tërthore
(ngarkesa e madhe vetjakë);
Kontrolli permanent i komponentëve përbërës (meqenëse ndryshojnë shpeshherë );
Aftësia mbajtëse ne varësi nga futja ne vepër , vibrimi , mirëmbajtja,
Soliditeti ne tërheqje ~ 10-15 here me i vogël se soliditeti ne shtypje
2.2. Cimentoja
Çimentoja është mjet lidhës hidraulik i cili në kombinim me ujin transformohet në brumë të çimentos, i cili
gjatë kohës ngurtësohet.
Në varësi nga përbërja dhe mënyra e përpunimit ekzistojnë më shumë lloje të çimentos, por më së tepërmi
përdoret i ashtuquajturi portland-çimento
Portland-çimentoja fitohet nga argjilë e argjilës ose nga lëndët e parë natyrore në mënyrë për- katëse të
përziera – gëlqeror dhe argjilë në fabrika të specializuara për prodhim të çimentos (fig. 2).

Fig. 2.Fabrika e specializuar per prodhimin e çimentos

Procesi teknologjikë për prodhimin e çimentos përbëhet nga bluarja dhe përzierja intensive e argjilës së
argjilës ose gëlqerorit dhe argjilës, të cilët pastaj pjekën në furra rrotulluese në temperaturë prej 1250°С,
temperatura e klinkerizmit.. Materiali i pjekur nga furrat rrotulluese del në formë të top- thave (sferave) me
diametër prej disa milimetrave deri 2 – 3 cm, i njohur nën emrin portland-klinker

i çimentos

6

Fig.3. Portland-klinker i çimentos

2.3. Agregatii
Agregati paraqet përmbledhje të grimcave minerale – jo organike natyrore ose artifi- cial të cilat të
lidhura në mes veti me mjet lidhës dhe ujë japin beton.
Agregati merr pjesë edhe deri 80% nga masa e përgjithshme e betonit dhe plotësisht është e kuptueshme se
nga vetitë e tij në masë të madhe varen edhe vetitë e betonit.
Sipas PBАB / 87viti. Për përgatitjen e betonit normal, plotësisht në mënyrë të njëtrajtshme shfrytëzohen
agregat guri natyror nga prejardhja aluviale ose glaciale (rërë dhe çakall) dhe agregati i grimcuar i fituar me
grimcimin e gurit natyror. Është e mundur edhe kombinimi ndërmjet agregat gurit natyror dhe atij të
grimcuar.
2.3.1. Agregati natyror
rërë dhe çakall fitohen nga vendet siç janë: rrjedhja të lumenjve afër brigje- ve të liqeneve, ose hapësirat e
rrjedhave më të hershme të lumenjve, liqeneve etj.. Kokrrat e agregatit natyror kryesisht janë të
rrumbullakuara si pasojë e transportit, më shpesh bashkë me ujin që ndikon në mënyrë të volitshme në
përpunueshmërinë dhe vendosshmërinë e betonit.
Përbërja petrografike e agregatit natyror është vetëm heterogjen për arsye se rëra dhe ça-

kalli janë

produkte të fituara nga shkëmbinj të ndryshëm me prejardhje vullkanike, sedimente ose metamorfe. Kjo
donë të thotë se edhe vetitë mekanike, fizike dhe kimike të kokrrave të veçanta nga agregati janë të
ndryshme. Heterogjenia petrografike e agregatit natyror më lehtë vërehet për mes ngjyrës së ndryshme të
kokrrave nga rëra dhe çakalli (fig.4.)
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Fig.4. Agregati i lumit

Agregati i grimcuar, i cili quhet edhe i mejdanit, fitohet me grimcimin e shkëmbinjve natyror të fortë prej
cilësdo prejardhje. Kokrrat e agregat gurit të grimcuar janë me tehet të mprehta çka mundëson inkastrim të
tyre më të mirë dhe kjo kontribuon për përmirësimin e disa karakteristikave mekanike të betonit. Veti e
volitshme e agregatit të grimcuar është edhe homogjeniteti petrografik i tij çka kontribuon që t’i shmanget
ose zvogëlohet koncentrimi i sforcimeve në beton nga veprimi i ngar- kesave ose ndryshimeve të
temperaturave.

Fig.5. Agregati i grimcuar
Agregati i grimcuar, zakonisht është më i shtrenjtë nga ai natyror. Vetë grimcimi, se parimi më i
vështirësuar, kushtet e pavolitshme për vendosje, përpunueshmëri etj., agregatin e grimcuar e bëjnë më pak
ekonomik. Në praktik më shpesh u jepen përparësi atij natyror posaçërisht agregatit të lumen- jve çka assesi
nuk donë të thotë se edhe agregati i grimcuar nuk shfrytëzohet mjaftë shpesh.
Për përgatitjen e betonit nuk lejohet të ashtuquajturave përzierje natyrore – rërë dhe çakall, përveç për beton
të pa armuar MB<15, e cila shërben për plotësimin, shtresave për rrafshim etj..
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Për përgatitjen e të ashtuquajturave betone konstruktive, sot shfrytëzohen vetëm agregati i se- paruarfraksionuar. Nën nocionin të separuar-fraksionuar, nënkuptohet agregati i cili dërgohet në disa fraksione, të
cilat fitohen me sitjen e përzierjeve natyrore nëpër sita me vrima të caktuara.
Në rast të përgjithshëm mund të thuhet se për përgatitjen e betonit mund të shfrytëzohen agre- gate të cilët
me përbërjen e vet mineralogjike-petrografike nuk ndikojnë dëmshëm në vetit e betonit, nuk kontribuojnë
për shkatërrimin e tij, çarje etj., nuk shkaktojnë korrozion të armaturës etj.
Sipas madhësisë të kokrrave, agregati mund të ndahet në dy pjesë: agregat i imët – rërë – është agregat
kokrrat e të cilit kalojnë nëpër sita me vrima prej 4 mm dhe agregat i trashë kokrrat e të cilit nuk kalojnë
nëpër atë sitë.

2.4. Uji (H2O)
Uji është komponenti i domosdoshme në çdo përzierje të betonit. Roli i tij është i shumëfishtë:
mundëson hidratimin e çimentos – procesi në të cilën lagen të gjitha kokrrat nga çimentoja
për shkak të pjesëmarrjes së tyre në procesin e lidhjes;
siguron përpunueshmëri të mirë dhe vendosshmëri të përzierjes së freskët të betonit;
uji shërben edhe si mjet për kujdesje të betonit.
Shumë shpesh praktikohet që të bëhet lagia e betonit në ditët e para pas vendosjes së tij, gjë që është me
rëndësi të veçantë për të gjitha vetitë e tij mekanike dhe reologjike.
Në këtë mënyrë pengohet paraqitja e çarjeve të betonit, për shkak të vetisë së tij që të tkurret
(mblidhet).Duke fol për sjelljen e përgjithshme të betonit, për ujin mund të flitet jo vetëm si për komponentë
të tij, por edhe si mjedis në të cilën për herë ose përkohësisht ekzistojnë elementet prej betonit ose elementet
e betonit të armuar dhe konstruksionet.
2.4.1. Ekzaminimi i ujit
Uji prej të cilit përgatitet betoni doemos të jetë i pastër. I tillë është uji për pije i cili mund të shfrytëzohet
pa kurrfarë ekzaminime paraprake.
Përjashtim bëjnë uji mineral dhe uji i cili është shumë me klor, për arsye se jonet e klorit veprojnë në mënyrë
korrozive në armaturë.
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Uji i detit dhe për skaj përmbajtjes së madhe të kripërave minerale (rreth 3 %) mund të shfrytë- zohet për
përgatitjen e betonit pa armaturë, por jo edhe për betonin e armuar dhe betonin paraprakisht të nderur / beton
të paranderur.
Uji nga rrjedhat e lumenjve, liqeneve, kënetave, rrjedhave ujore në të cilat rrjedhin ujëra të zeza dhe vende
të ngjashme të tjera, mund të shfrytëzohen vetëm nëse cilësia e tyre është paraprakisht e dëshmuar.
Vlerësimi i parë i vrazhdë për përshtatshmërinë e këtij uji mund të fitohet nga ngjyra e tij, era, kthjelltësia
etj.
Metoda më e thjeshtë dhe më e shpejtë për përcaktimin e përshtatshmërisë të ujit është e ash- tuquajtura
metoda krahasuese e cila përbëhet sipas pikave në vijim:
Në mënyrë paralele duhet të përcaktohet koha e lidhjes të brumit të çimentos të përgatitur nga uji i
distiluar dhe me ujë i cili ekzaminohet. Gjatë kësaj fillimi i lidhjes nuk duhet të da- llohet për më
tepër se 1,5 orë, kurse fundi i lidhjes jo më tepër se 1 orë;
Në mënyrë paralele duhet të ekzaminohet qëndrueshmëria në shtypje të llacit të çimentos të
përgatitur me ujë të distiluar dhe me ujë i cili ekzaminohet. Qëndrueshmëria e përcaktuar në trupat
provues me ujin i cili ekzaminohet gjatë vjetërsisë prej 7 ditësh nuk duhet të jetë më e vogël se 90%
nga qëndrueshmëria e përcaktuar të trupave referent.

2.4.2.Marrja e kampionëve për përcaktimin e cilësisë së ujit
Që të mund të bëhet analiza dhe vlerësimi i cilësisë së ujit, është e nevojshme të merret kam- pion për
ekzaminim. Kampioni mund të jetë e marrë nga:
Rrjedhat ujore sipërfaqësore;
Nga shpimet dhe bunarët;
Nga burimet;
Nga liqenet dhe ujërat tjerë të qëndruara;
Nga ujësjellësi.
Enët në të cilët merret kampioni duhet të jenë nga materiali pa ngjyrë, qelqi me rezistencë kimi- ke
ose materiali sintetik. Para përdorimit enët mirë lahen, fillimisht me ujë të pastër dhe pastaj
Edhe me ujë të distiluar, kurse para mbushjes shpërlahen edhe me ujin i cili ekzaminohet. Ata nuk
duhen të lahen me kripëra dhe thartira.
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Nga rrjedhat ujore sipërfaqësore (lumenj, përrenj etj.) uji merret në enë – shishe, të vendosura në
kahe të kundërt nga rrjedha e ujit.
Uji nga shpimet dhe bunarët merret nga uji i freskët i ardhur dhe jo nga uji i mbetur.
Marrja e kampionit nga burimet kryhet me mbushjen e thjeshtë të enëve – shisheve nga currili
i ujit.
Kampionet nga ujërat e liqeneve dhe ujërat e tjera të qëndrueshme merret nga thellësia më së
paku 30 cm nga sipërfaqja.
Nëse kampioni merret nga cilido ujësjellës, është e nevojshme paraprakisht uji mirë të rrjedhë (15 20 tin.) dhe pastaj të mbushet uji i freskët.
Pjesëmarrja e lejuar e materieve kimike dëmtuese është e paraparë me standardet tona.
Pjesëmarrja më e madhe e cilitdo materieve kimike të dëmshme mund të ndikojë në mënyrë

të

pavolitshme në procesin e hidratimit të çimentos dhe të jetë shkas për korrozion të armaturës në
betonin e armuar dhe betonin paraprakisht të sforcuar.

2.5.Aditivët
Aditivët janë shtesë të cilët mund të përmirësojnë veti të caktuara të betonit të freskët dhe të
ngurtësuar. Përdorimi i tyre nuk është i obligueshëm, por në kohën e fundit është mjaftë i shpeshtë.
Shfrytëzohen në shumë sasi të vogla të shprehura si përqindje nga pesha e çimentos dhe sh- tohen para ose
gjatë kohës së përzierjes të përzierjes të betonit (fig. 1.30). Duhet të theksohet se një beton keq i përgatitur
nuk mund të përmirësohet me cilindo aditiv.
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Fig. 6. Shtimi i aditivëve në masën e betonit
menjëherë para betonimit

Në kushte të caktuara një aditiv i njëjtë mund të ketë veprim të shumëfishtë, por ndarja bëhet mbi bazën e
vetë veprimit të tij themelor – primar në grupet vijuese:
Plastifikator – shtesa të cilat e përmirësojnë përpunueshmërinë, vendosshmërinë / shtruarjen e
betonit dhe zvogëlimin e W / С faktorit në përzierjen e betonit. Dozimi i plastifikatorëve është në
sasi prej 0,5 deri 1,0% nga masa e çimentos;
Aerantët (thithësit e ajrit) – janë shtesa të cilat në strukturën e betonit formojnë pore ajrore

me

dimensionet 0,01 deri 0,3 mm , të mbushura me ajër me çka përmirësohet rezistenca ndaj akullit.
Sasia e aerantëve është rreth 0,5 deri 1,0% nga masa e çimentos;

Me shtimin e aerantëve fitohen betone të rezistueshme ndaj akullit të cilët përdoren gjatë beto- nimit të
rrugëve, digave dhe objekteve të tjera hidroteknike.
Shtupues - janë shtesa inhibitore me të cilat rregullohet struktura e betonit. Ata i mbyllin poret
kapilare në gur çimenton, me çka zmadhohet shkalla e mos lejimit të depërtimit të ujit në beton;
Ngadalësuesi i lidhjes – shtesat të cilat e vazhdojnë fillimin dhe mbarimin e çimentos;
Përshpejtues të lidhjes – shtesat të cilat e përshpejtojnë lidhjen e çimentos;
Shtesa për betonim në temperatura të ulëta - shtohen për betonim nën zero gradë celsius;
Shtesa për betonim gjatë temperaturave të larta.
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3.DEKLARIMI I PROBLEMIT-PROJEKTI I BETON DHE TRANSPORTI

Gjatë realizimit të gjitha llojeve të konstruksioneve të betonit, punët e betonit kryhen sipas projektit të
konstruksionit dhe projektit të betonit. Projekti për konstruksionin e përpunon projektuesi. Projekti për beton
e përpunojnë prodhuesi i betonit dhe kontraktuesi i punëve të betonit në bashkëpunim me projektuesin e
konstruksionit.
Projekti për beton është elaborate me karakter teknologjik me të cilin sigurohet:
•

Realizim i përpiktë i të gjitha kërkesave të parashtruara me projektin e konstruksionit që i
refe- rohet betonit dhe punëve të betonit;

•

Planifikimi i të gjitha aktiviteteve;

•

Para se të fillohet me zbatimin e projektit për beton, me përmbajtjen e tij doemos të pajtohen
projektuesi i konstruksionit dhe investuesi,

•

Pas kësaj ai bëhet pjesë përbërëse e marrëveshjes dhe dokumentacionit kontraktues.

Projekti për beton nuk përgatitet për ndërtime individuale të ndërtesave përdhese dhe objekteve të ngjashme
të vogla.
Përmbajtja e projektit për beton varet nga ajo se a përgatitet betoni në punishte në të cilën ven- doset në
konstruksionin ose shfrytëzohet beton transportuar i përgatitur në fabrikë për beton.
Në rastin e parë projekti për beton i përmban pjesët vijuese

Informata nga projekti i konstruksionit
Në këtë pjesë fillimisht duhet të jepet përshkrim i shkurtër të objektit, pjesëve të objektit ose të më shumë
objekteve të cilët paraqesin një tërësi, të cilëve u referohet projekti për beton. Në të janë të përmbajtura
sasitë e nevojshme të betonit në mënyrë të veçantë për të gjitha elementet konstruk- tive, duke i përfshirë
edhe klasat e tyre dhe kushtet e tjera për cilësi (marka e betonit, lloji dhe sasiae çimentos, përbërja
granulometrike dhe kokrra maksimale e agregatit, faktori maksimal i ujit dhe çimentos, kërkesat e lidhura
me përzierjen e freskët të betonit si konsistenca, shtesat dhe kërkesat

e tjera të cilat i referohen betonit të

ngurtësuar siç janë: karakteristikat mekanike dhe reologjike etj.)
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Përbërja e përzierjes së betonit
Në këtë pjesë jepen të dhëna për përbërjen (recetë) të përzierjes së zgjedhur të betonit. Ekspo- zohen
rezultatet nga ekzaminimet paraprake të komponentëve të përvetësuara të betonit me të gjitha karakteristikat
e tyre fizike-mekanike dhe vetitë e veçanta. Po ashtu, duhet të shtohen rezultatet nga ekzaminimet paraprake
të përzierjes së freskët të betonit dhe betonit të ngurtësuar, të fituara me ekzaminime laboratorike.
Nëse betoni fitohet nga fabrika për beton në vend të të dhënave të ekspozuara është mjaftuesh- me të jepen
shenjat nga program prodhues i fabrikës.
Programi për kontrollimin e cilësisë
Që të shmangen çfarëdo befasi është e domosdoshme e nevojshme që të ndërtohet program për kontrollim
të cilësisë së betonit edhe atë:
Kontrollimi i prodhimit të betonit;
Kontrollimi i realizimit të punëve të betonit në punishte;
Kontrollimi i komformitetit me kushtet e dhëna me projektin e konstruksionit

Realizimi punëve të betonit Definohet plani për betonim (renditja, trashësia e shtresave, lidhëseve punuese
etj.), masa të cilat duhen të ndërmerren në rast të fatkeqësive kohore (temperatura të ulëta dhe të larta), afati
për heqje / largimin e skelës dhe kallëpeve etj.). Në kushte të caktuara është e nevojshme që të sqarohet
edhe projekti për kallëpe dhe skele. Nëse bëhet fjalë për konstruksione montuese dhe gjysmë montu- ese,
duhet të përpunohet dhe sqarohet renditja e montimit, mënyra e përpunimit të lidhjeve, mjeteve për montim
dhe masat për siguri gjatë punës.
3.1.Vetitë e përzierjes së betonit të freskët
Flluskat e ajrit në përzierjen e betonit mund të jenë me qëllim të tërhequra (me ndihmën e adi- tivëve –
aerantëve) ose rastësisht kanë ngelur të pa shtytura gjatë vendosjes të përzierjes së freskët të betonit. Sipas
sjelljes së vet përzierja e betonit të freskët është diku ndërmjet lëngjeve viskoze dhe trupave të ngurtë. Nga
lëngjet dallohet sipas asaj që posedon qëndrueshmëri të caktuar të vogël strukturore, kurse nga trupat e
ngurtë dallohet sipas asaj që ka elasticitet të vogël dhe aftësi të bartë deformime plastike dhe gjatë
ngarkesave krejtësisht të vogla.
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Beton i ngurtësuar cilësor mund të fitohet vetëm nëse përzierja e freskët e betonit ka veti të caktuara. Këto
veti varen nga një numër i madh i faktorëve, mes të cilëve më të rëndësishme janë karakteristikat individuale
të komponentëve të betonit dhe struktura e vetë përzierjes së betonit. Mes më të rëndësishmeve të cilave
duhet t’i përkushtohet kujdes i veçantë janë
Përpunueshmëria e përzierjes së betonit
Paraqet veti fizike e cila duhet të shqyrtohet pa- varësisht nga rrethina dhe mekanizimi i disponueshëm. Nën
përpunueshmëri nënkuptohet bartja e lehtë, mundësia për ndryshim të lehtë të formës së vetë, plotësimi /
mbushja e hapësirës në kallëpe me shpenzim sa më të vogël të energjisë, ngjeshje e lehtë, ripërpunim i lehtë
etj.. Betone të cilat i plotësojnë vetitë më parë të cekura dhe disa të tjera quhen të përpunueshëm. Nga
përzierja e betonit mirë e përpunueshme mund të fitohet beton cilësor i ngurtësuar.
Konsistenca e përzierjes së betonit
Me këtë term në rast të përgjithshëm shënohet aftësia për formësim plastik të përzierjes së freskët të betonit
nën veprimin e veprimeve të ndryshme mekani- ke. Nga aspekti i interesit praktik, kjo veti do të jetë e
përpunuar më gjerësisht.
Segregacioni i përzierjes së freskët të betonit. Në rast të përgjithshëm nën nocionin segre- gacion
nënkuptohet ndarja e disa pjesëve nga një përzierje heterogjene, ashtu që shpërndarja e tyre hapësinore nuk
është tash më e njëtrajtshme. Kur është në pyetje betoni kjo donë të thotë ndarja e kokrrave të mëdha nga të
voglat të agregatit. Më shpesh si pasojë e peshës së tyre. Deri te segrega- cioni i përzierjes së freskët të
betonit më shpesh vjen për shkak të ndikimeve dinamike në procesin

e transportimit, kurse dukuri e tillë

është e mundur edhe në vetë kallëpet / latimin gjatë vendosjes të betonit. Nëse krijohet segregacion në
përzierjen e freskët të betonit, ngjeshja e tij është praktikisht e pamundur me çka në mënyrë drastike
keqësohen vetitë fizike-mekanike të betonit të ngurtësuar.
Ndarja e ujit nga përzierja e betonit.
Kjo dukuri është e njohur edhe si shtrydhje e betonit të freskët. Nën këtë nocion nënkuptohet ndarja e caktuar
e ujit nga përzierja e freskët e betonit edhe atë ose në sipërfaqen e çdo shtrese të betonit ose në brendësinë
nën kokrrat më të mëdha të agregatit ose nën shufrat e armaturës.
Shtrydhja e brendshme kryesisht në mënyrë të pavolitshme ndikon mbi vetitë e betonit të ngur- tësuar. Uji
i grumbulluar formon pore të cilët e pengojnë lidhjen e brumit të çimentos me kokrrat e agregatit ose
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armaturën dhe kështu krijohen vende të dobëta në beton. Ndarja sipërfaqësore e betonit mund të jetë e
pavolitshme ose e volitshme. Është e pavolitshme nëse për mes këtij uji vazhdohet me betonim dhe kështu
lidhja ndërmjet shtresave dobësohet, kurse e volitshme është nëse uji i ndarë shpejtë avullohet dhe prania e
përgjithshme e ujit në përzierjen e betonit zvogëlohet.
Përpunimi përfundimtar i përzierjes së betonit.
Në shumicën e rasteve elementet e betonit duhet të fitojnë përpunim cilësor përfundimtar. Mundësia që
shtresat sipërfaqësore të përpunohen

në mënyrë solide është në varshmëri direkte nga përbërë

granulometrike e agregatit, formës dhe sipërfaqes të kokrrave të agregatit ose me një fjalë nga sasia
ekomponentëve të llaçit në përzierjen e betonit. Si komponentët e llaçit në përzierjen e betonit llogariten:
çimentoja, grimcat fine të agregatit, shtesat eventuale minerale dhe ujit.
3.1.1.Ekzaminimi i konsistencës së betonit të freskët
Konsistenca e betonit në masë më të madhe varet nga sasia e ujit, por ndikim të rëndësishëm kanë edhe
përbërjen granulometrike e agregatit, lloji i sasisë të çimentos dhe aditivët. Shkalla e kon- sistencës
shfrytëzohet si masë – tregues për gjendjen e përzierjes së betonit. Megjithatë duhet të theksohet se me
markën e konsistencës nuk mund të përfshihen të gjitha parametrat të cilët e përca- ktojnë karakteristikën e
përgjithshme të përzierjes së betonit edhe pse mendim i tillë mbizotëron në opinionin profesional.
Konsistenca e ngurtë (betoni i lagët si dheu)
Fitohet me zbatimin e sasisë më të vogël të ujit. Përzierja ka shkallë të ulët të përpunueshmërisë, kërkon
shumë energji dhe mjete të fuqishme për vendosje. Për shkak të sasisë së vogël të ujit në përzierjen e betonit
me ngjeshje të mirë arrihet porozitet minimal dhe me këtë edhe betone me karak- teristika të larta të
qëndrueshmërisë. Për shkak të kushteve të vështira të vendosjes, poroziteti mund të rritet. Për shkak të
zmadhimit të porozitetit rezistenca ndaj ndikimeve të jashtme atmosferike edhe karakteristikat e
qëndrueshmërisë dukshëm zvogëlohen.
Betoni me konsistencë të tillë shfrytëzohet për realizimin e konstruksioneve masive të pa armu- ara siç janë
themelet, muret mbështetëse, blloqet prej betoni etj.
Betonet me konsistencë të vogël plastike
Përgatiten me sasi të ujit diçka më të madhe nga ato paraprake. Shfrytëzohet për dedikimin e njëjtë si beton
i lagët si dheu. Në disa raste mund të zbatohet edhe për konstruksionet e betonit të armuar.
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Betonet me konsistenca plastike
Përgatiten me sasi të ujit ende më të madhe. Prej betonit me konsistencë plastike realizohen pothuajse të
gjitha konstruksionet e betonit të armuar. Prania e ujit të paangazhuar kimikisht të çliruar është e
konsiderueshme dhe me këtë edhe poroziteti është më i madh. Anë e mirë është ajo se rritja e porozitetit
për arsye të mos ngjeshjes është e vogël. Shkaqet e cekura kontribuojnë që të fitohen betone me
karakteristika të larta mekanike dhe reologjike.
Betonet me konsistencë të lëngët
Përgatiten me sasi më të madhe të ujit, për çka edhe kërkojnë edhe sasi më të vogël të energ- jisë për
ngjeshje. Për arsye të sasisë së madhe të ujit poroziteti i këtyre betoneve është mjaftë i madh. Kjo në mënyrë
të patjetërsueshme negativisht i zvogëlon karakteristikat e qëndrueshmërisë / fortësisë, rezistencës, i
zmadhon deformimet nga rrjedhja dhe mbledhja e betonit etj.
Betonet e rrjedhshëm zbatohen për përpunimin e elementeve prej betonit të armuar me mure të holla, tek të
cilët pamje estetike ka rëndësi të madhe. Kampioni për ekzaminim të përzierjes së freskët të betonit merret
menjëherë pas daljes nga mikseri, pas derdhjes ose pas transportimit të kryer hori- zontal ose vertikal, por
në çdo rast menjëherë para vetë vendosjes. Merret më së paku nga 5 vende të ndryshme në interval të njëjtë
kohor.
Kampionët individual mirë përzihen derisa nuk fitohen masë homogjene prej të cilës formohen kampioni
për ekzaminim. Matja e konsistencës kryhet të paktën njëherë në një ndërrim në njërën nga mënyrat vijuese:

Fig. 7. Pajisja për ekzaminimin ekonsistencës të çimentos me shpërndarje
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Betoni i cili ekzaminohet vendoset në kon metalik të prerë, në dy shtresa të cilat ngjeshën me nga 20 goditje
me parvaz të thjeshtë prej druri me dimensione 4 cm. Masa e shtrirjes përcaktohet me matjen e diametrit të
masës së betonit me dy drejtime normale. Si vlerë meritore përvetësohet vlera mesatare nga të tre
ekzaminimet.
Shtrirja e betonit e përcaktuar sipas kësaj metode duhet të jetë:
Për betonin plastik 36-50 cm;
Për betonin e rrjedhshëm 50 - 65 cm;
Metoda e shtresimit (zbritjes).
Për ekzaminimin e konsistencës sipas metodës së shtresimit shfrytëzohet i ashtuquajtur kon i prerë i
Abramsit i treguar në fig. 8.
Betoni i freskët i cili ekzaminohet hidhet në kon në tre përafërsisht shtresa të barabarta. Ngjesh- ja e
shtresave bëhet me n
së ngjeshjes rrafshohet sipërfaqja e sipërme dhe pas 30 sekondave betoni çlirohet në atë mënyrë që koni me
kujdes ngritët vertikalisht përpjetë. Gjatë kësaj betoni në varësi nga konsistenca shtresimit dhe merr njëfarë
pozite arbitrare. Si masë për konsistencë është ndryshimi ndërmjet lartë- sisë fillestare dhe lartësisë pas
shtresimit:
Ѕ=h-h

(1)

Fig. 8. Pajisja për ekzaminimin e çimentos me metodën e shtresimit
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Shtresimi i betonit sipas procedurës së ekspozuar duhet të jetë:
•

për beton të lagët deri 5 cm;

•

për beton plastik deri 18 cm;

•

për beton të rrjedhshëm më tepër se 18 cm.

Përcaktimi i konsistencës së betonit me ndihmën e masës së shtresimit zbatohet për betonet e përga- titur
me agregat me kokrra më të mëdha deri 30 mm .
Metoda e shtresimit / uljes me dridhje (vibracion)
Kjo metodë zbatohet për ekzaminimin e konsistencës e të gjitha llojeve të betoneve. Procedura përbëhet në
vendosjen e betonit në kallëp me dimensione 20 / 20 / 40 mbushja e kallëpit bëhet në atë mënyrë që betoni
i cili ekzaminohet lëshohet lirshëm të bjerë nga lartësia 10 cm mbi tehun e sipërm të kallëpit.

Fig. 9.Trupi i kampionit për ekzaminimin e konsistencës së betonit

Kallëpi i mbushur dhe mirë i rrafshuar dridhet derisa vërehet rënia e betonit në të. Masa e sh- tresimit
fitohet sipas shprehjes

V=

40
ℎ

−

40
40−𝑠

(2)

ku është:
40- lartësia e kallëpit (cm)
h = 40 – Ѕ - lartësia e betonit pas shtresimit në cm
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Ѕ – lartësia mesatare (vlera e mesme prej 4 matjeve) nga sipërfaqja e betonit të ngjeshur deri te tehu i
sipërm i kallëpit (cm).

Meritore janë rezultatet nga 3 ekzaminimet individuale.
Tabelën 1. Konsistenca e betonit në varësi nga masa e shtresimit / ulja me dridhje

3.2.

Lloji i konsistencës

V

Konsistenca e lagët

1,45 -1,26

Konsistenca plastike

1,25 -1,11

Konsistenca e rrjedhshme

1,10 -1,04

Raportet e përzierjes së betonit

Para se të fillohet me përgatitjen e betonit duhet të përcaktohet – projektohet përbërja e përzier- jes së
betonit. Nën nocionin projektim nënkuptohet procesi në të cilin bëhet zgjidhja e llojit dhe raportit të peshave
të çimentos, ujit agregatit dhe aditivëve (eventualisht) në njësi vëllimi të betonit të gatshëm. Raporti mirë i
zgjedhur mundëson përpunim më ekonomik të betonit me konsistencë të kërkuar, rezis- tencë, konsistencë
/ ekzistencë etjGjatë projektimit të përzierjes së betonit duhet të definohet transporti, vendosja, ngjeshja,
kuj- desia e betonit dhe kushtet projektuese për cilësinë e betonit.

3.2.1. Sasia e nevojshme e çimentos për përgatitjen e betonit

Pjesëmarrja e çimentos në përzierjen e betonit varet nga numri i madh i faktorëve siç janë: lloji, sasia dhe
përbërja granulometrike e agregatit, konsistenca e kërkuar, mënyra e transportit dhe ven- dosja, cilësia e
paraparë e betonit etj. Duke e shfrytëzuar përvojën shumëvjeçare me RBAB tonë janë të përcaktuara sasitë
minimale të çimentos në mënyrën vijuese:
Sasia minimale e çimentos nga klasat 25, 35 dhe 45 për beton nga kategoria ВI me konsisten- cë të lagët
dhe plastike dhe fraksion më të madh të agregatit prej 16 deri 32 mm , janë të dhëna në tabelën 2.
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Sasia e çimentos nga klasat (kg / m3 )
МВ

25

35

45

10

245

220

200

15

290

260

235

20

330

300

270

25

385

350

315

Tabela 2 – Sasia minimale e çimentos në varësi nga MB
Sasia e çimentos të zmadhohet për:
10 % - nëse fraksioni më i madh është prej 8-16 mm
20 % - nëse fraksioni më i madh është prej 4-8 mm
10 % -nëse vendoset me konsistencë të rrjedhshme.
Sasia e përgjithshme e çimentos dhe kokrrave të agregatit më të vogla se 0.25 mm për betone nga kategoria
B II, nuk mund të jetë më e vogël se vlerat të dhëna në tabelën 3.
Tabela 3. Sasia e përgjithshme e çimentos dhe kokrrave të agregatit më të vogla se 0.25 mm për betone nga
kategoria B II.
Fraksioni i agregatit (mm)

Sasia më e vogël e çimentos dhe grimcat më të vogla se 0,25
тт (kg / m3)

4-8

500

8-16

425

16-32

350

32-63

300

Zmadhimi i pakontrolluar i sasisë së çimentos mbi sasitë minimale të parapara, kurse për t’u përmirësuar
disa veti nuk rekomandohet.
Sasia enorme e madhe e çimentos e shtrenjton betonin dhe në mënyrë të pavolitshme ndikon edhe në disa
karakteristika mekanike dhe reologjike të betonit.
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3.2.2. Sasia e nevojshme e ujit për përgatitjen e betonit

Sasia e ujit, e nevojshme për hidratimin e tërësishëm të çimentos varet nga lloji i çimentos.
Për portland-çimentos sasia e nevojshme e ujit është rreth 24%, kurse për hidratimin e çimentos prej
aluminati rreth 40% nga pesha e çimentos, sa që është konsistenca normale e çimentos.
Sasia e nevojshme e ujit në të cilën sigurohet përpunshmëria e domosdoshme dhe ven- dosshmëria e
përzierjes së betonit duhet të reduktohet në minimum. Me avullimin e tij gradual nga betoni i ngurtësuar
krijohen pore të cilat në mënyrë negative ndikojnë mbi karakteristikat mekanike dhe reologjike të betonit.
Lloji, forma dhe madhësia e agregatit kanë ndikim jashtëzakonisht të madh mbi sasinë e nevo- jshme të ujit.
Kështu, kokrrat poroze të agregat grurit të grimcuar kërkojnë më tepër ujë nga agregatet kompakte të lumit,
kurse kokrrat më të mëdha të topthave ose kubeve (për arsye të sipërfaqes së vo- gël së zhvilluar) kërkojnë
më pak ujë nga agregatet më të imëta me formë të pavolitshme të kokrrave. Agregatet në lagështi normale
kërkojnë sasi më të vogël të ujit që duhet doemos të kihet parasysh gjatë përcaktimit të përbërjes së përzierjes
së betonit.
Temperatura e rrethinës po ashtu ndikon në sasinë e nevojshme të ujit. Në muaj të verës kur avullimi është
më intensiv është e domosdoshme sasi e madhe e ujit, se sa në periudhën e dimrit. Zbatimi i mjeteve
përkatëse për ngjeshjen e betonit, zgjedhja e prerjeve tërthore të përshtatshme

të elementeve konstruktive

dhe shpërndarja korrekte e armaturës (respektimi i distancave minimale ndërmjet shufrave), e zvogëlon
nevojën nga uji në beton.
Shfrytëzimi i aditivëve (plastifikatorëve dhe super plastifikatorëve) mundëson zvogëlim të konsiderueshëm të sasisë së ujit në përzierjen e betonit.
Duke marrë parasysh të gjithë faktorët më parë të përmendur del se përcaktimi korrekt i sasisë së nevojshme
të ujit është mjaftë i ndërlikuar dhe detyrë me përgjegjësi. Beton cilësor dhe ekonomik mund të përgatitet
vetëm me sasi optimale të ujit. Nëse përdoret sasi më i vogël i ujit, vendosja dhe ngjeshja janë të
vështirësuara, në betonin e këtillë paraqiten zbrazëtira dhe asnjëherë nuk arrihen qëndrueshmërinë e
paraparë. Nëse përdoret më tepër ujë, ekziston rreziku nga segregacioni (ndarja e grimcave të imëta në maje
dhe shtresim të kokrrave më të mëdha në fundin e kallëpit), qëndrimi

i ujit nën armaturën ose kokrrave

më të mëdha nga agregati me çka zvogëlohet at’hezioni ndërmjet
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armaturës dhe krijimit të betonit poroz me karakteristika mekanike të zvogëluara dhe rezistencës së
zvogëluar kundrejt ndikimeve agresive të jashtme.
Sasia e nevojshme e ujit për afërsisht mund të përcaktohet sipas shprehjeve të gatshme të fituara mbi bazën
e eksperimenteve. Numri më i madh i këtyre shprehjeve e shfrytëzojnë varësinë funksionale ndërmjet sasisë
së ujit, rezistencës së betonit dhe klasës së çimentos së përdorur.
Si orientim gjatë zgjidhjes së sasisë së ujit mund të shërbejnë rezultatet nga ekzaminimet e shumta paraprake
dhe ekzaminimet kontrolluese me të cilat konfirmohen përpunueshmëria dhe ven- dosshmëria e përzierjes
së freskët të betonit dhe vetitë e betonit të ngurtësuar, të publikuara në literaturën profesionale, si dhe
përvojat e fituara në praktikën shumë vjeçare gjatë ndërtimit të konstru- ksioneve të ndryshme në kushte
specifike të ndryshme.
Faktori ujë-çimento
Sasia e nevojshme e ujit në përzierjen e betonit shprehet në litra, me atë që kësaj radhe specifikohet edhe i ashtuquajturi faktori ujë-çimento.
Nën nocionin faktori ujë-çimento nënkuptohet raporti ndërmjet masës së ujit i cili qën- dron në dispozicion
për hidratim të çimentos dhe përpunueshmëria e betonit dhe masa e çi- mentos (faktori efektiv ujë-çimento).
W=

𝑉
𝐶

(3)

V - masa e ujit të përgjithshëm dhe uji i thithur në agregat
С – masa e çimentos + shtesa hidraulike
Masa e ujit e cila objektivisht qëndron në dispozicion për hidratim të çimentos, paraqet ndryshim ndërmjet
masës së ujit të përgjithshëm dhe ujit të thithur në agregat. Në masën e çimentos është për- fshirë edhe masa
e shtesave eventuale hidraulike, kurse në masën e ujit janë të përfshira edhe aditivët e rrjedhshëm eventual.
Gjatë projektimit të përzierjes së betonit është e rëndësishme të vlerësohet se cili ujë me të vërtetë merr
pjesë në faktorin efektiv ujë-çimento. Tek agregatet poroze varësisht nga shkalla e la- gështisë mund të vijë
deri te thithja plotësuese ose lëshimi i ujit nga agregati pas përzierjes së betonit, gjë që manifestohet me
ndryshim të përnjëhershëm të konsistencës.
Faktori ujë-çimento duhet të përcaktohet për agregat të thatë dhe për këtë arsye ai korrigjohet
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– zvogëlohet në llogari të ujit i cili është vendosur në agregatin e lagët. Sasia e zvogëluar e ujit kompensohet me sasinë e zmadhuar të agregatit.
Me zmadhimin e faktorit ujë-çimento, rezistenca në shtypje e betonit bie shumë shpejtë. Ndi- kimi i faktorit
ujë-çimento edhe mbi vetitë tjera mekanike dhe reologjike të betonit dhe rezistencës së

tij është

jashtëzakonisht e madhe. Për këtë arsye, nëse për arsye të vendosshmërisë dhe ngjeshjes është e nevojshme
që të shtohet uji më mirë është që të zmadhohet edhe pjesëmarrja e çimentos që të mos zmadhohet faktori
ujë-çimento. Nga ana tjetër, është e qartë se me plotësisht zvogëlim të vogël të faktorit ujë-çimento mund
të arrihen efekte të mëdha. Ekzaminimet dhe analizat kanë treguar se si faktor teorik optimal të ujit-çimentos
mund të llogaritet. Zh = 0,38 - 0,42.

2.2.3. Sasia e nevojshme e agregatit për përgatitjen e betonit
Masa e agregatit në 𝑡 3 të betonit të gatshëm në mënyrë orientuese mund të përcaktohet nëse peshat e njohura
të çimentos dhe ujit zbriten nga masa e betonit të pa armuar i cili është 2300-2500 kg / m3.
Shembull: Për beton nga kategoria В11 me kokrra më të mëdha të agregatit 16-31,5 mm , sasia e çimentos
është Мс = 350 kg / m3, për faktor ujë-çimento të përvetësuar W / с = 0,50.
Masa e ujit është Мw = 0,50-350 = 175 kg / m3. Masa e agregatit përcaktohet nga barazimi:
Ма+Мw+Мс = уb

(4)

Ма- masa e agregatit
МW - masa e ujit
Мс- masa e çimentos
уb - masa vëllimore e betonit të pa armuar

Ма = уb -Мс- Мw

(5)

Ма = 2400-350-175 = 1875kg / m3
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Masa e agregatit në njësi vëllimi në mënyrë orientuese mund të përcaktohet edhe nëse niset nga kushti
shuma e vëllimeve absolute të komponentëve të betonit të jetë e barabartë në 1 m3.

Vw - vëllimi i ujit
Vc - vëllimi i çimentos
Va- vëllimi i agregatit
Fig.10.Përfaqësimi vëllimor i materieve përbërëse të betonit
Va+Vc+Vw+Vp = 1

(6)

Nëse vlera absolute shprehet si raport i masave dhe masave vëllimore barazimi 20 fiton formën:
𝑀𝑎 𝑀𝑐 𝑀𝑤
Ȗ𝑎

,

Ȗ𝑐

,

Ȗ𝑤

n-1

(7)

Për arsye se dorëzimi bëhet në mënyrë të peshave, sasia e nevojshme e agregatit, çimentos dhe ujit
Tabela 4 – Sasia e nevojshme e çimentos, ujit dhe agregatit në beton
Sasia (m)

1 𝑚3

0,20𝑚3

0.50𝑚3

0,752𝑚3

Agregati (kg)

1940

388

970

1445

Çimento (kg)

300

60

150

225

Uji (l)

165

33

83

124

Gjithsej:

2405

481

1203

1794

Procedurat e ekspozuara paraqesin metoda më të shpejta, por jo edhe më të sakta për përku- fizimin e
përbërjes të përzierjes së betonit për arsye se nuk e marrin parasysh ndikimin e përbërjes granulometrike të
agregatit. Rezultatet e fituara në këtë mënyrë mund të shërbejnë për përgatitjen e përzierjeve paraprake, me
ekzaminimin e të cilëve do të përcaktohet sasitë e saktë të çimentos, ujit dhe agregatit në 1 m3 të betonit të
gatshëm.
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Përbërja e betoneve nga kategoria B2 përcaktohet mbi bazën e numrit të mjaftueshëm të ekzaminimeve
paraprake të betonit të freskët dhe të ngurtësuar të përgatitur nga materialet e parapa- ra, duke pas parasysh
dedikimin e konstruksionit dhe kushteve të ndërtimit.
Ekzaminimet paraprake nuk janë të obligueshme për betonet nga kategoria B1. Me ta realizohet objekte me
rëndësi më të vogël.
3.4.Përgatitja dhe kontrrollimi i prodhimit të betonit

Përgatitja e përzierjes së betonit mund të bëhet në fabrika për beton të cilat më shpesh janë të vendosura
jashtë nga punishtja ose në reparte për beton në vetë punishten. Me rregulloren e re për beton dhe beton të
armuar nuk lejohet përgatitja me dorë e përzierjes së betonit.
Përgatitja e betonit për të gjithë objektet më të rëndësishme bëhet vetëm në fabrika për beton. Kapaciteti i
tyre është minimum 10-15 m3 / h. Betoni i përgatitur në fabrika për beton llogaritet si prodhim i fabrikës
sepse prodhimi i tij është në mënyrë rigoroze i kontrolluar. Dozimi i pjesëve përbërë- se të përzierjes së
betonit bëhet në mënyrë automatike dhe mundësia për gabime është reduktuar në minimum.
Fabrika për beton.
Për fitimin e sasive më të mëdha të betonit përdoren fabrika për beton. Ata mund të jenë:•
Fig.11.stacionare dhe
Fig.12.lëvizëse - mobile
Prodhimi i betonit në fabrikë bëhet sipas procedurës vijuese: betoni në mënyrë komplete përga- titet në
fabrikën për beton dhe pastaj ngarkohet në mjetin transportues me të cilin transportohet deri te punishtja.
Gjatë transportit betoni lehtë përzihet, me çka pengohet segregacioni i tij.
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Fig.11. Fabrika stacionare për beton

Fig.12 Fabrika mobile për beton

Përzierja normale në kushte të fabrikës bëhet me 4 – 16 rrotullime, kurse përzierja e lehtë në mjetet për
transport me 2 – 6 rrotullime në minutë.
Përgatitja e betonit në repartet për beton të punishtes bëhet kur është e nevojshme sasia më e vogël e betonit
dhe kur në vetë punishten ekzistojnë kushtet për prodhim. Më shpesh përzierja bëhet në mikserë për beton
të cilat sipas konstruksionit dhe konceptit mund të jenë të ndryshme. Në varësi nga kapaciteti mikserët për
beton mund të ndahen në:

Fig.13.mikserë me
kapacitet të vogël deri
20 m3 / h
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Fig.14. Mikserë me kapacitet të mesëm 50 m3 / h

Fig.15.Mikserë me kapacitet të madh deri 100m3 / h

Fig.16.Mikserë me kapacitet shumë të madh më tepër se 100
m3 / h
Vendosja e pjesëve përbërëse në përzierjen e betonit nuk varet
nga receta dhe nga lloji i mikserit për beton. Më shpesh në
fillim ulet agregati i madh, më i imët, pastaj çimentoja dhe në
fund ujë. Gjatë kësaj mikseri punon pa ndërprerje gjatë çka në
fillim bëhet homogjenizimi i agregatit, pastaj të agregatit dhe çimentos dhe në fund të gjithë përbërësve.
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Llogaritet se rreth 20 rrotullimeve janë të mjaftueshme që betoni të jetë mirë i përzier dhe përzi- erja zgjatë
prej 1 -2 minuta. Përzierja e gjatë e betonit nuk është e dëshirueshme për shkak të avullimit të një pjese nga
uji, zvogëlimi i sasisë së ujit dhe zvogëlimi i përpunueshmërisë edhe pse disa veti të betonit përmirësohen.
Që të mënjanohet rreziku nga gabimi në mënyrë konsistente bëhet kontrollimi i cilësisë edhe atë kontrollimi
i prodhimtarisë dhe kontrollimi i pajtueshmërisë të projektit të konstruksionit dhe projektit për beton.
Për betonin nga kategoria BI kontrolli bëhet në pajtueshmëri më kushtet e vendit të vendosjes dhe kontrolli
i sasisë së përdorur të çimentos.
Për betonin nga kategoria B2 bëhet kontrolli i prodhimtarisë dhe kontrolli i pajtueshmërisë me kushtet e
vendit të vendosjes.
Kontrollin e prodhimtarisë e bënë prodhuesi i betonit deri te dorëzimi dhe pastaj kontraktuesi deri te
vendosja përfundimtare. Me kontrollin e pajtueshmërisë me projektin e konstruksionit përcak- tohet a është
arrit për parti të caktuar të betonit vetitë e parapara.
Partia e betonit është sasia e të njëjtit klasë dhe llojit të betonit i cili përgatitet dhe vendoset nën kushtet e
njëjta në një konstruksion të njëjtë në periudhë jo më të gjatë se 30 ditë.
3.5. Transportimi i betonit

Nën nocionin transport të betonit nënkuptohet bartja e betonit nga vendi i prodhimit deri te vendi i vendosjes
/ shtruarjes të betonit.
Transporti është faktor shumë i rëndësishëm i cili ka ndikim të madh mbi cilësinë e betonit. Elementet
themelore në bazë të cilëve planifikohet transporti janë: lidhja e parakohshme dhe segrega- cioni i betonit.
Përveç kësaj, transporti duhet të jetë i shpejtë, racional,të sigurojë mbrojtje nga avullimi i ujit, rrjedhja e q
umështit të çimentos etj.. Koha maksimale orientuese për transport është dhënë në tabelën
Tabela 5. – Koha maksimale orientuese për transport të betonit
Temperatura e betonit të freskët°С

5-10

10-20

20-30

Koha maksimale për transport ( тiп)

120

90

45
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Transportimi i betonit prej fabrikës për beton deri te punishtja quhet transport i jashtëm, kurse
betoni beton i transportuar. Transportimi i betonit në vetë punishten quhet transport i brendshëm.
Këtu përfshihet transportimi nga repartet e punishtes dhe vendit për ri ngarkim deri te vendi ku betoni
vendoset. Në varësi nga ajo se transporti a është i brendshëm ose i jashtëm, dallojmë më shumë lloje të
mjeteve transportuese.
Mjetet për transport të jashtëm
. Largësia e fabrikës për beton deri te punishtja mund të jetë 50 e më tepër kilometra. Në distanca të këtilla
transporti mund të kryhet vetëm me mjete transportuese nga tipi i automjeteve rrugore siç janë:
Kamionët mikser të ashtuquajtur automikserë (fig. 2.12 dhe fig. 2.13)
Sipas standardeve më te reja nuk lejohet automikserët të shfrytëzohen edhe si mikser për përzierjen e betonit
respektivisht të shtohet uji gjatë kohës së transportimit të betonit. Mund të bëhet vetë shtimi i aditivëve –
superplastifikatorëve.

Paraqesin automjete speciale të cilat shërbejnë vetëm për transport të betonit me mjete të vendosura për
përzierje gjatë kohës së transportit

Fig. .17 dhe
Fig.18Silobusët .
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Fig.19 Damperë dhe Fig.20 dhe kamionë-kiperë

Transporti i betonit me kamionë të thjeshtë mund të bëhet nën kusht që betoni të jetë i vendosur në enë të
posaçme prej të cilëve nuk mund të rrjedhin fraksione më të imëta.
Mjetet për transport të brendshme.
Nën transport të brendshëm nënkuptohet transportimi i betonit prej vendit të caktuar të punishtes deri te
vendi i vendosjes së betonti.
Për këtë qëllim mund të shfrytëzohen:
• Fig.21.karroca e dorës me një rrotë;
• Fig.22.karroca e dorës me dy rrotë-japanerë ;
• Fig.23,enë të posaçme të çelikut-kibla, më shpesh me vëllim prej m3;
• Fig.24.vagonë ;
• fig.25Transportierë në formë të shiritave.
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Fig.26. pompat fikse

Fig.27. pompat e montume ne kamjon

Për cilin nga mjetet për transport të përmendura do të vendosim varet nga sasia e nevojshme e betonit e cila
do të transportohet, hapësirës e cila është në dispozicion dhe mekanizimi tjetër ndihmës dhe pajisje,
konsistenca e masës së freskët të betonit etj,
Transporti i betonit të freskët me pompa. Në punishte shumë shpesh si mjetë i transportit

të betonit

shfrytëzohen pompa për beton. Përdorimi i tyre është i arsyeshëm në rastet kur hapësira punuese e punishtes
është i vogël dhe nuk ka mundësi që transporti të zgjidhet në mënyrë tjetër.
Përdoren më tepër lloje të pompave të cilat mund të jenë fikse (fig.26) dhe auto pompa mo- bile. Ato janë
pompa të montuara në kamion dhe mund të kenë arritje horizontale dhe vertikale deri 40 metra (fig.27)
Që të mund të kryhet transporti me pompa përzierja e betonit duhet t’i ketë disa veti: respe- ktivisht të jetë
pompabile. Konsistenca e përzierjes së betonit duhet të jetë e tillë ashtu që marka e shtresimit të jetë në
kufijtë 6-15 cm, duhet të jetë me kohezivitet të lartë që do të pengojë segregacion
ndarje të ujit. Përbërja granulometrike duhet të jetë e tillë që në të duhet të dominojnë fraksionet e imëta.
Kokrrat maksimale e agregatit duhet të jetë 1 / 3 nga diametri i gypit.
Nuk rekomandohet pompabiliteti të përmirësohet me shtimin e ujit. Më efektive do të ishte shtimi i aditivëve
siç janë plastifikatorët, super plastifikatorët dhe aerantët.
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Fig.28. Pompa fikse për beton

Fig.29. Pompa mobile për beton

3.6.Vendosja / shtruarja e betonit

Faza e rëndësishme në realizimin e punëve të betonit e cila pason menjëherë pas përgatitjes dhe transportimit
të betonit është vendosja / shtruarja e betonit. Realizimi i kësaj faze bëhet në dy etapa:
• Mbushja e kallëpit - shpërndarja e betonit të freskët.
Kjo etapë realizohet me derdhjen direkte të masës së freskët të betonit nga mjetet transportue- se ose nëse
kjo nuk është e mundur shfrytëzohen pajisje ndihmëse të ndryshme.
Nëse lartësia e rënies së lirë të betonit është më e madhe 1,5 m, është e nevojshme që

të shfrytëzohen

pjerrësi me pjerrësi prej 1:2 deri 1:3 (fig.30), gypa ose diçka ngjashëm, me çka lartësia e rënies së lirë do të
zvogëlohet dhe me këtë edhe rreziku nga segregacioni do të evitohen.
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Fig.31.Betonimi anësorë i shtyllave / kolonave

Fig.30 Betoni i shtyllave / kolonave me përdorim të pajadeve / pjerrtëzave

Nëse lartësia është jashtëzakonisht e madhe, mund të bëhet edhe vendosja etapo- re-anësore e betonit
(fig..31). Gjatë kësaj për rekomandim është procedura e treguar në fig.31 a, për arsye se vendosja sipas
parimit të treguar në fig. 2.5.13.30.b, jep mundësi për paraqitjen e segregacionit të betonit.
Ngjeshja e masës së betonit. Qëllimi themelor i cili duhet të arrihet me ngjeshjen është që të shtytet / largohet
ajri që gjendet në përzierjen e betonit. Me këtë grimcat nga betoni afrohen njëra afër tjetrës dhe përzierja
bëhet më kompakte – më e dendur.
Betonet mirë të ngjeshura në vete përmbajnë 1-2% ajër, kurse masa vëllimore në raport të be- tonit të
pangjeshur u zmadhohet për rreth 10-12%.
Ngjeshja e betonit më thjeshtë mund të kryhet me dorë me përdorimin e ngjeshësve prej druri ose prej metali
ose me depërtimin me shufra metalike. Në këtë mënyrë nuk mund të realizohet kom- paktiteti i nevojshëm
dhe për këtë arsye zbatohet vetëm gjatë vendosjes të betonit me konsistencë

të rrjedhshme. Në të gjitha

rastet e tjera ngjeshja bëhet vetëm në mënyrë mekanike (makinerike) me dridhje. Intensiteti dhe koha e
dridhjeve (vibracioneve) varet nga dimensionet e elementeve, madhë- sisë të kokrrave nga agregati, vetitë
reologjike, konsistenca e betonit të freskët etj. Sipas mënyrës së punës vibratorët ndahen në:
Vibratorë sipërfaqësor (Fig.32.).
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Këto vibratorë shfrytëzohen gjatë ngjeshjes të betonit në elementet sipërfaqësore, si dysheme- të, pllakat,
konstruksionet rrugore tek rrugët, aerodromet etj..
Thellësia maksimale e veprimit të vibracioneve është deri 25 cm, që donë të thotë se në rastet kur trashësia
është më e madhe, vendosja duhet të jetë me shtresa. Në grupin e vibratorëve sipër- faqësor përfshihen edhe
të ashtuquajturit vibro-parvaze, vibro-dërrasa dhe vibrotrarë, të cilët më shpesh shfrytëzohen për përpunimin
përfundimtar të sipërfaqeve prej betoni.

Fig.32.Vibratorë sipërfaqësor
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Fig.33. vibratorë të thellësive
Per vibratorët janë mjete për dendësim të cilët gjejnë zbatim të gjerë në praktikë. Ngjeshja me ndihmën e
tyre bëhet në atë mënyrë që gjilpëra nga pervibratori e cila dridhet me numër të caktuar zhytet në masën e
freskët të betonit dhe në këtë mënyrë e bënë betonin kompakt. Rrezja e veprimit të gjilpërës të pervibratorit
varet nga konstruksioni i tij dhe lëviz ë në kufijtë 25 – 75 cm, kurse shtresa ebetonit e cila dridhet nuk duhet
të jetë më e madhe se 70 cm. Tabela 6

Tabela.6.Rrezja e veprimit (Rd) zako- nisht varet nga diametri i gjilpërës (φ󠆿)
(mm)

31

54

75

100

140

(m)

0,10

0,25

0,40

0,50

0,85

Gjatë dridhjes gjilpëra nga pervibratori duhet të zhytet vertikalisht në masën e betonit, nuk duhet të prekë
kallëpin dhe nëse betonimi bëhet me shtresa, gjilpëra duhet të depërtojë në shtresën para- prakisht të
ngjeshur, me çka realizohet lidhja solide ndërmjet shtresave.
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Distanca ndërmjet shpimeve të caktuara duhet të jetë maksimum 1,5 Rd, ashtu që vjen deri te përputhja e
zonave të veprimit (fig.34).

a

b
Fig. 34.Ngjeshja e betonit me vibratorë

Në fig. 34. а) është paraqit mënyra korrekte, kurse në fig.34 b) mënyra jo korrekte e ngjesh- jes së betonit
me pervibratorë.
Shfrytëzohen në rastet kur dimensionet e elementeve janë të vogla dhe për atë arsye dhe për shkak të
dendësisë së armaturës nuk mund të futet gjilpëra nga pervibratori në masën e betonit. Ata
përforcohenpër kallëpin e cila duhet të jetë në mënyrë solide e realizuar dhe veprimi i tyre është deri në
thellësi prej 25 cm.
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Fig.35.Tavolina vibruese (dridhëse).

Fig.36.а) Përpunimi përfundimtar i betonit me vegla të dorës
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Fig.36 b) Makina për rrafshimin e betonit
Pavarësisht nga mënyra e zbatuar dhe mjeteve, ngjeshja duhet të mbarojë para fillimit të lidhjes së çimentos.
Gjatë vendosjes së betonit në shtresa ata duhet të jenë me trashësi të ndryshme 30, 40, 50 dhe me përjashtim
70 cm, gjatë çka çdo shtresë e ardhshme duhet ta përcjellë shtresën paraprake për shkak të lidhjes e të dy
shtresave.
Temperatura e betonit të freskët në momentin e vendosjes duhet të lëvizë prej +5-30°С. Nëse vendosja duhet
të bëhet nën +5°С dhe mbi +30 °С, është e nevojshme të ndërmerren masa përkatëse për mbrojtje ose sipas
mundësisë betonimi të bëhet në orët e hershme të mëngjesit, vonë pas dite ose në mbrëmje. Në raste të
shirave të fortë, duhet të bëhet mbulimi i sipërfaqeve të pa mbrojtura që të mos vijë deri te „larja” e betonit
nga qumështi i çimentos.
Nuk lejohet shtimi arbitrar i ujit për përmirësimin e vendosshmërisë së betonit.
3.7. Kujdesi ndaj betonit të vendosur
Njëra nga fazat e fundit, por shumë e rëndësishme gjatë realizimit të elementeve të betonit dhe elementeve
të betonit të armuar dhe konstruksioneve është kujdesia e betonin. Me kujdesjen është

e nevojshme që të

sigurohen kushtet për përfitimin e betoneve cilësore dhe njëkohësisht bëhet edhe mbrojtja e tij. Me kujdes
duhet të sigurohet:
• Hidratimi normal i çimentos;
• Pengimi paraqitjes së çarjeve për shkak të deformimeve nga tkurrja (mbledhja) e be- tonit;
• Mbrojtja nga temperaturat e larta dhe të ulëta, frymë (erë) e thatë dhe e nxehtë dhe etj;
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• Mbrojtja nga ujërat atmosferike dhe të tjera;
• Mbrojtja nga dridhjet dhe veprimet e tjera mekanike etj.
Që të sigurohet hidratim normal i çimentos është e nevojshme që të pengohet avullimi i shpejtë
– humbja e ujit nga përzierja e betonit. Nëse kjo nuk arrihet do të fitohet i ashtuquajturi beton “ i dje- gur”
me veti nën ato të paraparat. Nëse shtohet uji i cili avullohet nga përzierja e betonit në periudhën derisa ajo
ngurtësohet do të paraqiten çarje si rezultat të deformimeve nga tkurrja e betonit. Hidratimi normal dhe
eliminimi i rrezikut nga paraqitja e çarjeve në mënyrë efikase arrihet me lagien ose vaditjen e sipërfaqeve
të betonit dhe kallëpit, e cila fillon 4 – 6 orë pas betonimit të kryer. Lagia mund të bëhet me thasë prej jute,
folive plastike, sfungjerë, ashkla të lagëta, rërë e imët ose me vaditje direkte. Me lagien nuk mund të
pengohen deformimet kohore nga tkurrja e betonit, por të njëjtat do të anulohen për më vonë, kur betoni do
të arrijë qëndrueshmërinë e nevojshme në tërheqje dhe do të mund t’i kundërshtohet paraqitjes së çarjeve.
Gjatësia e kujdesjes për betonin me lagie gjatë kushteve normale varet nga numri i madh i fak- torëve (llojit
të çimentos, të temperaturës së rrethinës, cilësisë së kërkuar etj.), por në parim duhet të zgjasë derisa betoni
nuk arrin 60 – 70 % nga qëndrueshmëria e paraparë në shtypje. Kjo donë të thotë më së paku 7 – 14 ditë
dhe mund edhe më gjatë, këtë e imponojnë kushtet konkrete. Kur temperatura është shumë e ulët, procesi i
hidratimit mund të jetë i ngadalësuar ose plotësisht i ndërprerë që nuk guxon të lejohet. Në rast të tillë është
e nevojshme të bëhet nxehja e betonit ashtu që ai në tre ditët e para mbahet në temperaturë prej minimum
3°С dhe pasi që do të arrijë qëndrueshmëri në shtypje të paktën 10MPa mund të lejohet edhe temperatura
prej 0 °С.
Gjatë temperaturave të larta ekstreme dhe gjatë betonimit të elementeve masive të betonit, ku çlirohet
nxehtësi e madhe e hidratimit, kujdesia për betonin bëhet me lagie të bollshme dhe vaditje
Me kujdesjen e cila bëhet në periudhën e lidhjes dhe ngurtësimit, betoni duhet të mbrohet nga vibracionet
eventuale, dëmtimet mekanike etj. Në të kundërtën mund të jetë e prishur struktura e brendshme e betonit
si edhe lidhja me armaturën në elementet prej betonit të armuar.
Që të pengohet avullimi i shpejtë i ujit nga masa e freskët e betonit, shpesh bëhet lyerja ose vaditja e
sipërfaqeve prej betonit me mjete speciale për lyerje ose lëngje mbi bazën e parafinës, silikonit ose rrëshirat
sintetike. Vendosja e këtyre mjeteve për lyerje bëhet 1 deri 3 orë pas betonimit të kryer, kurse mënjanimi
më herët pas 2 javëve. Duhet të theksohet se trupat e mostrave dhe trupat kontrolluese kujdesen, të cilat nuk
janë të njëjta me kushte për kujdesje të betonit të vendosur të paraparë me të njëjtën rregullore. Që të fitohet
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pasqyrë më reale për cilësinë e betonit të vendosur, është e dëshirueshme që të përpunohen trupa provuese
për të cilat do të kujdesemi në kushte të njëjta si edhe betoni i vendosur, respektivisht konstruksioni.
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4. METODOLOGJIA

Qëllimi i kësaj teme është të bëj hulumtim rreth ekzaminimit te mostrav te betonit ne vendpunish, Si
procedurave që të tregojnë mënyren e pregatitja e perzirjes se betonit ne fabrik dhe ngarkohet me mjete
transportuse deri ne punish.
Marrja e mostrave te betonit nga mjeti transportun ne vendpunisht vibrimi I tyre,si dhe vendosja e te dhenave
per qdo moster dhe dergimi ne laburator,vendosja e mostrave ne magazine deri ne Kohen e testim e tyre ne
aparatin dhe leximi I te dhenave gjate ekzaminimit te mostres se betonit ,sipas UNI EN 12390-3.
Për realizimin e këtij punimi për pjesën hulumtuese teorike jemi bazuar n ndërsa për paraqitjen e betonit më
figura jemi bazuar nga lënda Praktika e Punës nga prof. dr. Muhamet Ahmeti te objekti kompleksit afaristbanesor ''Veranda Q3'' ne drenas,punës praktike kam pasur mundësi të shoh betonime të shtyllave, betonime
të pllakave të meskatëve, betonimet e mureve të ashensorëve , kompania posedon laburatorin qe ma
mundesoj te isha per vizit gjate egzaminimeve te monstrave qe jan perdorur per betonimin te pllakave ne
objekt laboratori ishte ne drenas BAU MINERAL .
Betoni i njomë është që nga koha e fillimit të përzierjes e deri të koha përfundimtare e vënies së tij në vepër
si përpunim final. Operacionet e tij janë: dozimi, përzierja, transporti, vendosja, kompaktësimi-ngjeshja dhe
përpunimi final. Mirëmbajtja apo trajtimi bëhet 6-10 orë, pas hedhjes së betonit në vepër dhe është shumë i
rëndësishëm gjatë disa ditëve të ngurtësimit të tij, min.(3-7) ditë.Vetitë në gjendjen e njomë të betonit në
mënyrë enorme ndikojnë në vetitë e gjendjes së ngurtësuar të betonit.Rezistenca dhe jetëgjatësia e betonit
për përzierje të caktuar është shumë e varur nga shkalla e ngjeshmërisë së tij, 48 orët e para janë shumë të
rëndësishme për realizimin e një strukture të mire nga betoni (beton i armuar). Kjo ka ndikim në sjelljen
afatgjatë të betonit, ndikim në rezistencën kufitare, në modulin e elasticitetit, zvarritjen dhe
qëndrueshmërinë.
Vetitë kryesore teknologjike të betonit të njomë që nga përzierja, transporti, vënia në vepër dhe ngjeshja
• Konsistenca (fluiditeti),
• ngjeshmëria (kompaktësimi),
• koheziteti (stabiliteti),
•punueshmëria
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4.1 Testimi rezistenca e betonit
Qëndrueshmëria e shtypjes të betonit të ngurtësuar është karakteristika e tij themelore e qën- drueshmërisë.
Vetitë tjera të qëndrueshmërisë, deformabiliteti dhe vetitë e veçanta janë lidhje dhe me qëndrueshmërinë në
shtypje.

Fig.37 Marrja e mostrave

Fig.38.Minimum dy shtresa
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Fig.39. Rrafsho mirë sipërfaqen,Ruaji dhe mirëmbaji mirë mostrat,nga to “varet “ cilësia e betonit

Fig 40.Vendosja te dhenave te mostres
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Fig. 41. Mostrat për ekzaminim të betonit
Betoni prej të cilit përgatiten trupa provuese merret prej vendit ku betoni përgatitet dhe prej vendit
kuvendoset në pajtueshmëri me projektin për beton.
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Fig. 42. Kallëpt përfitimin e kubeve provuese
Pasi që do të përpunohen trupat provues vendosen në hapësirë me lagështi relative të ajrit prej 95% dhe
temperaturë 20±3°С, ose me ujë ku qëndrojnë deri në ditën e ekzaminimit. Kallëpet mund të çmontohen
pas 24 orëve të parë.
Zgjidhja e formës dhe dimensioneve të trupit provues varet nga lloji i elementit për të cilin ekzaminohet
cilësia e betonit dhe gjendja e betonit (masa e freskët e betonit ose betonit të ngurtësuar).
Ekzaminimi i trupave provues më shpesh bëhet gjatë vjetërsisë prej 28 ditësh, që përve- tësohet si masë
etaloni në raport të secilës shprehen qëndrueshmëritë në shtypje të përcaktuara gjatë vjetërsisë më të vogël
ose më të madhe të trupave provuese.
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Para se të ekzaminohet trupa provues fshihen dhe maten anët që të kontrollohet se a kanë ndodhur ndonjë
gabim. Nëse anët e trupit provues nuk janë paralele, plotësohen me llac prej çimentos nëse ka gropëza ose
me përpunim shtesë mekanike nëse ka pjesë të ngritura të trupit. Llaci i çimentos duhet të ketë
qëndrueshmëri më së paku të barabartë me qëndrueshmërinë e trupit provues në mo- mentin e ekzaminimit.
Pastaj përcaktohet masa e trupit provues me peshore precize.
Vetë ekzaminimi bëhet me presë hidraulike e cila është e përbërë prej dy pllakave prej çeliku për mes të
cilave bartet ngarkesa dhe mekanizmi me shkallë për regjistrimin e ngarkesës.
Trupat provues vendosen ndërmjet pllakave ashtu që forca të veprojë në mënyrë normale në drejtimin e
vendosjes së betonit. Ngarkesa vendoset në mënyrë qendrore, gradualisht deri te thyerja me shpejtësi prej
0,6±0,4 N / mm 2ѕ. Thyerja duhet të ndodh në diapazon prej 0,2 – 0,8 nga kapaciteti i prerjes tërthore.

Në fig. 3.3. а,b janë të paraqitura dy mundësi për shkatërrimin e kubeve prej betonit gjatë ekzaminimit.

Fig. 43. а) Mundësitë për shkatërrimin e kubeve prej betonit
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Fig. 43. b) Pajisje për ekzaminimin e qëndrueshmërisë në shtypje

Qëndrueshmëria në shtypje përcaktohet sipas shprehjes:
𝑓𝑘 =

𝑁𝑢
𝐴𝑏

(𝑀𝑃𝑎),

(10)

fk- rezistenca në shtypje e kubit
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Nu- forca e cila shkakton thyerje të kubit
Аb – sipërfaqja në të cilën vendoset forca
Me qëndrueshmërinë në shtypje kështu të caktuar në më tepër të trupave provues përcaktohet marka e
betonit (MB). Menjëherë duhet të theksohet se marka e betonit nuk paraqet vlerën mesatare nga rezistenca
në shtypje të caktuara në mënyrë individuale të trupave provues.
Marka e betonit është e normuar (nominale) rezistenca në shtypje e betonit e shprehur në MPa e cila
sipas ekzaminimit te mostres se betonit ,sipas UNI EN 12390-3.fitohet me ekzaminimin e kubeve prej
betonit me dimensione 15 / 15 / 15 cm gjatë vjetërsisë së betonit prej 28 ditësh, e fituar mbi bazën e
qëndrueshmërisë karakteristike të cilës edhe i përgjigjet 10 % fraktil.
Betoni i përgjigjet markës së kërkuar nëse e plotëson kushtin:
fbk >MB, ku është:
Rezistenca karakteristike e betonit, e cila fitohet mbi bazën e përpunimit statistike të të dhënave nga
ekzaminimin i rezistencës në shtypje.
Nën partitë të betonit nënkuptohet sasia e betonit nga klasa i njëjtë i cili vendoset në elementin
konstruktive të njëjtë dhe nën kushte të njëjtë në periudhë kohore të caktuar, jo më të gjatë se 30
ditë.
Madhësia e partisë varet nga sasia e përgjithshme e betonit nga klasa e njëjtë, nga kushtet në të cilat betoni
përgatitet dhe vendoset, kohëzgjatja e punëve betonuese etj. Një parti e betonit nuk guxon të përgatitet më
gjatë se 1 muaj. Në një parti nuk guxojnë të merren më tepër se 30 mostra.
Numri i trupave provuese në të cilën bëhet dëshmi e qëndrueshmërisë në shtypje varet nga vendi i prodhimit.
Për beton të përgatitur në kushte të fabrikës nën kontroll të përhershëm në vete punish- ten është e nevojshme
të merret:
më së paku një trup provues për secilën lloj të betonit edhe atë çdo ditë derisa zgjatet betonimi;
një trup provues në çdo 50m3ose në çdo 75 përzierje;
një trup provues në çdo 150 përzierje ose 100 m3gjatë prodhimtarisë së betonit më të madhe 2000
m3.
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më së paku 3 trupa provues për çdo parti të betonit;
Për betonet e përgatitura vetëm për nevojat e objektit respektivisht punishtes nëse re- parti ka kontroll të
cilësisë së prodhimtarisë së betonit këto rezultate mund të shërbejnë për kontroll të pajtueshmërisë me
kushtet në projektin.
Për konstruksionet prej betonit të armuar mund të përdoren markat vijuese të betonit: MB 15, MB 20,MB
25, MB 30, MB 35, MB 40, MB 45, MB 55 dhe MB 60. Për beton të armuar mund të për- doret edhe MB
10. Ekzistojnë betone me marka më të larta se 60, por ata nuk janë të përfshira
Qëndrueshmëria në shtypje e betonit gjatë kohës zmadhohet. Nëse qëndrueshmëria në shtypje prej 28 ditësh
përcaktohet, në tabelën 7 janë dhënë raportet e qëndrueshmërie gjatë vje- tërsive të tjera.
Tabela 7. Raportet e qëndrueshmërive gjatë vjetërsive të tjera të betonit
Vjetërsia e betonit

Raportet fk(t)fk

3 ditë

0,30 - 0,65

7 ditë

0,50 - 0,80

14 ditë

0,75 - 0,90

28 ditë

1

90 ditë

1,05-1,20

365 ditë

1,10-1,30

3 vjet

1,125-1,35
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5.

REZULTATA E ARRITURA

Nga mostrat e marrura më lartë tanimë i kemi edhe rezultatet e arritura gjatë ekzaminimit të mostrave të
betonit.

Fig. 44.Rrezulltatet e arritura te mostres mbas 7 dite
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Fig 45 Rrezulltatet e arritura te mostres mbas 28 dite
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6.

REKOMANDIMET DHE PËRFUNDIMET

Rekomandimet:
Rekomandohet përdorimi i shtesave kimike-aerantëve të ndryshëm, të cilët ndikojnë në qëndrueshmërinë e
betonit, jetëgjatësinë e betonit, qëndrueshmërinë ndaj ciklueseve të ngrirjes shkrirjes etj.
Mapeplast PT1 mund të përdoret për:
Përdoret për prodhimin e betoneve jetëgjata që i nënshtrohen veprimit të temperaturave nën °C.
Për beton më aggregate të lehta, për të përmirësuar qëndrueshmërinë e përzierjes,
punueshmerisë dhe vendosshmërinë në vepër.
Për përgaditjen e llaçnave për suvatim, për të rritur plasticitetin, aftësinë e lidhjes dhe
qëndrueshmërinë ndaj cikluseve të ngrirje - shkrirjes.
Mapeplast PT1 përdoret për beton që përdoret për objekte si: digat, pishinat, kanalet, rezervuaret që i
ekspozohen ujit të ftohtë, pllakat e dyshemeve, kanalet etj.
Karakteristikat teknike te Mapeplast PT1:
rezistencë ndaj cikluseve të ngrirjes-shkrirjes
redukton segregimin të betonet më agregate të lehta
Përfundimet:
Si përfundim nga gjithë ky punim i përgaditur i cili është një detajizim rreth historikut të betonit, procesit
të hidratimit, raportit w/ç, ngurtësimit, metoda e rënjes etj., mund të veçohen gjatë punës praktike dhe
laboratorike të arriturat si:
Origjina e poreve në beton është e lidhur më procesin e hidratimit të çimentos, më faktorin w/ç, nga
reaksionet në mes të llaçit të çimentos dhe agregatit, si dhe më kushtet e vuarjes në vepër apo vibrimit.
Më rritjen e porozitetit zvogëlohet rezistenca në shtypje, por vazhdimisht duhet të kontrollohet ky raport.
Betonet më përqindje të lartë të poreve nuk preferohet të përdoren në vende që i nënshtrohen veprimit të
drejtpërdrejtë të kushteve të ambientit.
Përqindja e poreve në beton mund të rritet edhe më përdorimin e shtesave kimike të caktuara që përdoren
për të krijuar betone më masë vëllimore të vogël.
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Temperatura e betonit gjatë hedhjes së tij në vepër nuk duhet të kaloj 30⁰ C dhe jo më pak se 5⁰ C, poashu
betoni duhet të mbrohet nga ngrirja. Nëse kalimi i betonit gjatë pompimit të tij është i vështirë duhet të
shtohen aditivët përkates dhe në asnjë mënyrë ujë.
Kontrolli i klasës së betonit është parametri kryesor i betonit, ku merren mostrat apo kampionët sipas të
gjitha normativave përkatëse. Kampionet duhet të qëndrojnë në një vend të freskët derisa të dërgohen në
laborator për shqyrtim. Kampionët të cilët dërgohen në laborator për shqyrtim e përcktojnë rezistencën në
shtypje për kampionet kubik apo cilindrik, ku çdo 7 ditë bëhet ekzaminimi i çdo mostre të marra nga
vendpunishtja si në këtë punim diplome.
Ky pëfundim rreth betonit, poreve të betonit, përcaktimit të klasës së betonit është i pakët sepse lëmia rreth
saj është shumë e gjerë, si në pjesën teorike poashtu edhe në atë praktike.
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